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Regulating Communal Space: Mikvaot in
Seventeenth-Century Altona
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ABSTRACT: Over the course of a few years in the latter half of the seventeenth
century, the community of Altona made several changes in the administration of local
ritual baths. A series of entries in the communal pinkas, or logbook, elucidates how the
community raised funds from mikvaot, how lay and rabbinic leaders worked together,
and how communal leaders regulated ritual space both in homes and in communal
space.

This presentation is for the following text(s):
Communal Logbook of Altona (CAHJP AHW 14 [50])
Communal Logbook of Altona (CAHJP AHW 14 [90])
Communal Logbook of Altona (CAHJP AHW 14 [91])
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Introduction
Debra Kaplan, Yeshiva University, USA

Introduction
The texts presented here are all excerpts from the pinkas of Altona, held at the Central
Archives for the History of the Jewish People, AHW 14. The communal pinkas, or
record book, contains notes of some of the decisions issues by the parnassim, the lay
leaders of the Jewish community. Altona, subject to the Danish king, was part of the
triple Jewish community together with neighboring Hamburg and Wandsbeck.
These three texts concern the policies of the parnassim towards local ritual baths,
mikvaot. The first text, from 1681, describes the workings of two mikvaot, houses in
individual homes. Payment for usage, how that would be divvied up, and regulations
were set up by the community, binding on all residents of the triple community, under
penalty of excommunication.
The second text, from 1685, is an entry in the pinkas that reports of the parnassim’s
successful attempt to undo the excommunicative ban they had devised four years
earlier. Their motivation was to force community members to use the newly built
communal mikveh, rather than the mikvaot in the homes of individuals whose use had
been mandated by the previous takkanah. The third text is a record of the
announcement made in synagogue which informed community members of the new
ban, mandating use of the communal mikveh.
These texts inform about the daily workings of communal institutions, the relationship
between lay and rabbinic leaders, the financial concerns of communal leaders, and the
use of social control to create communal policy. It also highlights the tensions inherent
to a growing community, specifically dealing with ritual space in private and public
locations.
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Communal Logbook of Altona (CAHJP AHW 14 [50])
Pinkas Altona

17th century
Translated by Debra Kaplan, Yeshiva University, USA

Pinkas Altona, CAHJP AHW 14 [50]
Today, Sunday, the twelfth of Adar [5]441 [1681] according to the small counting. We
agreed together in a unified agreement that the mikveh [ritual bath] in the house of
Jacob the son of Moses Joseph, and the mikveh in the house of the widow Pessim the
daughter of Abraham Levivka. The wife of the aforementioned Jacob and the
aforementioned widow should be appointed [to run] the [respective] mikveh in her [sic]
house, and the community, may it be protected by God, should make a sealed coffer for
each mikveh. And the woman who is dipping [ritually in the mikveh] should give eight
schilling to the aforementioned appointee, under penalty of excommunication, and the
aforementioned appointed woman should put eight schilling, in the presence of the
woman who is dipping, those same eight schilling immediately into the coffer, under
penalty of excommunication. And a poor woman, whose husband has no official worth
should give four schilling as is discussed above, into the hand of the aforementioned
appointee, and the aforementioned appointee should place those four schilling into the
coffer immediately, in the presence of the woman who is dipping, under penalty of
excommunication. And the two aforementioned appointees, each one should bring the
coffer with the money every month to the parnas ha-hodesh [designated monthly lay
communal leader], under penalty of excommunication. And the parnas ha-hodesh will
buy a new pinkas [record book] to write in it each month what they bring. And when
half a year has passed, the parnas ha-hodesh will give to the aforementioned Jacob ten
Reichstahler from the coffer. And to the widow seven and a half Reichstahler. And he
shall divide the remainder [of the amount from the coffer] equally, half distributed to
our community of Altona, and half to the aforementioned owners of the mikvaot, on
behalf of their expenses and their efforts. Each one [of the mikveh owners] will take half
of what she brings to the community. And if, after a full year has passed, the
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aforementioned Jacob has not amassed eighty mark, and the aforementioned widow has
not amassed sixty-five mark, then the parnas ha-hodesh should give to them, from the
coffer, before the division [of the funds], the amount necessary to meet the
aforementioned amount [of eight or sixty-five mark.] And everything that remains
[after the eighty or sixty-five mark has been paid] they should divide, half to the
community, and half to that mikveh owner. And if the Jews of Hamburg wish to dip
their wives in the aforementioned mikvaot, then it is incumbent on the aforementioned
mikveh owners not to permit them to dip unless each woman has given as is described
above, under the terms of punishment described above.1 And the community of
Wandsbeck, and other residents who do not have official residential rights from among
the three communities are required to dip their wives specifically in the two
aforementioned mikvaot with the aforementioned decrees and punishments. And if
they do not go to the aforementioned mikvaot, then we have decreed and accepted upon
ourselves and on the generations that come after us, that for all eternity, they shall not
benefit from any of the benefits of our community, whether [they be] wealthy or poor,
whether there is a reason that arises, or an accusation, be it as it may, in life and in
death, and we shall not give to them a burial place, and similarly, what is required for
burial, to them and to their children, for all eternity. And if the aforementioned Jacob
does not take it upon himself to do, and listen, and observe what has been described
above, then it is incumbent upon the parnas ha-hodesh to decree in all of the
synagogues in Altona and Hamburg within three days, that from today forward, the
mikveh of Jacob is prohibited to us under the penalty of herem from the times of Joshua
the son of Nun, to women, men, and male youths. And anyone who transgresses and
dips shall be under the punishment of excommunication, and it is incumbent upon the
parnas ha-hodesh, when it becomes known that someone, whether from close by or far
away, has transgressed the excommunicative ban, to immediately call the community to
a council on the following Sunday, and it shall be made known to the community who
transgressed, and the community, may it be preserved by God, is obligated to penalize
that person with all of the penalties and disgracesapplicable to one who transgresses an
excommunicative ban. All details and specifics we have accepted upon ourselves under
penalty of excommunication, to affirm and observe all that is described above, and to
establish it as truth, we have signed this.
Moses b. Rabbi Yehuda of blessed memory, parnas ha-hodesh
Natan, son to his mother and father of blessed memory Neumark
Israel son to his parents Moses Bersht, of blessed memory
Meir Heksher
Hayyim Klisher
Pinhas Seligman Narran
Shimon b. Efraim
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Endnotes
The text literally reads: If the the Jews of Hamburg do not wish to dip their wives in
the aforementioned mikvaot, then it is incumbent on the aforementioned mikveh
owners not to permit them to dip unless each woman has given as is described above,
under the terms of punishment described above. I believe that this is a scribal error,
since the same phrase, “do not wish to dip their wives” is used two sentences later in
reference to the Jews of Wandsbeck and all Jews in the three communities without
official residence rights.

1
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פנקס אלטונה
Pinkas Altona

17th century
Prepared by Debra Kaplan, Yeshiva University, USA

פנקס אלטונא
]CAHJP AHW 14 [50
היום יום א יב אדר אמ"ת לפ"ק .הסכמנו יחד בהסכמה אחת דש המקוה בבית יעקב בר משה יוסף והמקוה בבית
האלמנה פעסם בת אברהם לויבקא .זאל אשת כמר יעקב הנל והאלמנה הנל ממונת זיין על המקוה שבביתה והקהל יצו
יעשו קופה מסוגרת לכל מקוה .והאשה הטובלת תתן ליד הממונית הנל שמנה שי‘ בחרם והאשה הממונית הנל תתן
שמנה שי‘ לפני האשה טובלת אותן ח שי‘ תכף תוך הקופא בחרם .ואשה ענייה שאין לבעלה ערך תתן ארבע שי‘ כנל
תוך יד הממונית הנל והממונית הנל תתן אותן ד שי‘ לפני האשה הטובלת תכף תוך הקופא בחרם .והשני הממונית הנל
יביאו כל אחד הקופה עם המעות כל חדש וחדש ליד הפרנס החדש בחרם .והפ"ה יקנה פנקס חדש לכתוב בו כל חדש
וחדש מה שיביאו .ולסוף כל חצי שנה יתן הפ"ה ליעקב הנל מתוך הקופא עשרה רט .ולאלמנה הנל שבעה רט וחצי.
והמותר יחלק שוה בשוה חלק בחלק יחלוקו חצי לקהל אלטונא ש"ן וחצי לבעלי מקוואות הנל בשביל הוצאתם
וטרחתם .כל אחד ואחד יקח החצי ממה שיביא לקהל .ובאם לאחר כלות שנה תמימה לא יגיע ליעקב הנל שמונים מרק
ולהאלמנה הנל ששים וחמשה מרק אזי יתן הפ"ה מתוך הקופא קודם החלוקה למלאות סך הנל .ומה שישאר יחלקו חצי
לקהל וחצי עם אותו בעל מקוה .ובאם שאל ירצו קהילת המבורג לטבול נשותיהם במקוואות הנל אזי מוטל על בעלי
המקוואות הנל שלא להניחם לטבול שיתן כל אשה כנל ובעונש כנל .וקהל ווענזבק ושארי בעלי בתים שאין להם חזקת
הקהילה בשלשה הקהילות מחוייבים לטבול נשותיהם דוקא תוך שני מקוואות הנל ובתיקון ובעונש הנל .ובאם שאל
ילכו תוך המקוואות הנל אזי קיימו וקבלו עלינו ועל דורות אחרינו שמעולם ועד עולם אל יהנו שום הנאה בעולם
מקהילתינו הן עשיר הן עני באם שיגיע להם איזה סיבה או בילבול יהיה מה שיהיה בחיים ובמות שלא ליתן להם מקום
קבורה וכ"ש צורכי קבורה להם ולבניהם עד עולם .ובאם שיעקב הנל אל יקבל עליו לעשות ולשמור ולקיים הנל אזי
מוטל על הפ"ה להכריז בכל בתי הכנסיות באלטונא ובהמבורג מהיום תוך שלשה ימים שהמקוה של יעקב הנל אסור לנו
איסור חרם ישוע בן נון לאיש ואשה ובחור .וכל מי שיעבור ויטבל יהיה בעונש חרם ומוטל על הפ"ה מיד כשיוודע
שעבר אחד הן קרוב הן רחוק על החרם תכף יתבע הקהל לוועד ביום א הסמוך ויודיע לקהל מי שעבר והקההל יצו
מחוייבים לקונסן הקנסות וחרפות כעובר חרם את כל כלל ופרט כנל קבלנו עלינו בחרם לאשר ולקיים כל הנל ולראיי‘
מהימנא חתמנו זאת
משה בן מוהר"ר יהודא זצ"ל פ"ה
נתן בלאא זצ"ל נוימרק
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ישראל בלא"א משה בערשט ז"ל
מאיר הקשיר
חיים קליעשר
פנחס זליקמן נאררן
שמעון בר אפרם
Archive: CAHJP AHW 14
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Communal Logbook of Altona (CAHJP AHW 14 [90])
Pinkas Altona

17th century
Translated by Debra Kaplan, Yeshiva University, USA

Pinkas Altona, CAHJP AHW 14 [90]
May it be written to the last generation, the parnassim and leaders, who have signed
below, have asked a question of the head of our rabbinical court, the honorable R.
Meshullam Zalman Hirsch, in conjunction with the judges of the community, the
honorable R. Tevele and the honorable R. Isaac, and the honorable R. Samuel Oberles,
and the honorable R. Shlomo Helersom. In this language was the question asked. Being
that there are two mikvaot in our community Altona, two mikvaot with running water,
in the houses of some individuals; now the community, may it be preserved by God, has
built a mikveh according to the laws and faith of our holy Torah, without any detriment,
in a location [that is] private, modest, and esteemed. Does our community have the
power to prohibit [use] of the other mikvaot. And so it came from their mouths and they
agreed that our community does have the power to prohibit [use of those mikvaot] and
to levy a penalty fine. And thus the community has agreed that starting from this
Sabbath, from the pulpit in the following language it shall be announced: That the two
mikvaot that until now have been used as mikvaot, are welcome to be used by the
women who live in those houses, only. And others, whether from far or near, are not
permitted to dip there. And further, no individual may build a new mikveh, but all
women must specifically use the communal mikveh. And whatever women, whether
local or foreign, goes to an individual mikveh shall pay a fine of four Reichstahler, half to
our lord the king, and half to charity, with no exceptions. And the community, may it be
preserved by God, must notify the women who pass, in the synagogue on the holy
Sabbath, that [any such] immersion is to be seen as forbidden. Decreed today, Sunday,
the twenty fifth of the first month of Adar, 5[455] [1685] to the small counting, here in
the community of Altona, and to establish its truth, we have signed this.
Judah Jeve the son of his father the honorable Isaac of blessed memory Bacharach
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Atschult, parnas ha-hodesh
Hayyim Klein
Meier, son to his father Efraim of blessed memory, Heksher
Johanan son of our teacher the rabbi Joseph Moshes Aaron Luria of blessed memory
Nathan son to his father Aaron of blessed memory Neumark
Pinhas Seligman Narren
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פנקס אלטונה
Pinkas Altona

17th century
Prepared by Debra Kaplan, Yeshiva University, USA

פנקס אלטונא
]CAHJP AHW 14[90
תכתב זאת לדור אחרון פרנסים ומנהיגים ח"מ .הבן איין שאלה גיטאן לאב"ד שלנו כמוהרר משולם זלמן הירוש.
בצירוף דייני הקהילה כמוהרר טעבלי וכמוהרר אייזק וכמוהרר שמואל אוברלס וכמוהרר שלמה הילרסום .בזה הלשון
נעשה השאלה .מאחר יש מקוואות בקהילתנו אלטונא הבן גיהט שני מקוואות מים חיים בבית איזה יחידים נוא האט
קה´יצו בונה גוועזין איין מקוה על פי דין ודת תורתינו הקדושה בלי שום פיקפוק .ובמקום סתר צנוע ומעולה .אויז
הקהל ש"ן דין כח האט דיא אנדרי בתי מקוואות צו אסרן ובכך יצא מפיהם והסכימו דש קהל ש"ן וואול כח האט צו
אסרן אונ‘ קנס תאריף צו לירן .וכך האט קהל מסכים גייועזן דש מן בשבת הבא זאל אייז רופן בזה הלשון דש דיא
יענגי שני מקוואות דיא לעת עתה דערן מעכן איר מקוה ברוכין לאותן נשים הדרים באותו בית דוקא אונ‘ זונשטן לקרוב
ולרחוק קיינר דערפין דראום טובל זיין .אונ‘ וויטר זאל זיך קיין יחיד קיין מקוה מחדש בואין זונדרן אלי נשים מוזין
דוקא גין אין קהלש מקוה .אונ‘ וועלכי אשה הן היזי נשים אודר פרעמדי נשים ווערין גין אין איין יחיד זיין מקוה יתן
קנס ארבע רט חצי לאדונינו המלך יר"ה וחצי לצדקה בלי מחילה אונ קהל יצו מוזן לאזן האשה העוברת אויז צו רופן
בבה"כ ביום שבת קדש דש אותה טבילה איז באיסור גשיהן .נעשה היום יום הקה אדר ראשון תי"ו מ"ם ה"א לפ"ק פ
ק‘ אלטונא ולראיי´מהימנא חתמנו זאת
יהודא יווא בן לא"א כה‘רר יצחק ז"ל בכרך אטשולט פ"ה
חיים קליין
מאיר בן לא"א אפרים ז"ל הקשיר
יוחנן בן מוהרר יוספ משה אהרון לוריא זצ"ל
נתן בלא"א אהרן זצ"ל נוימרק
פנחס זעליקמן נאררן
Archive: CAHJP AHW 14
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Communal Logbook of Altona (CAHJP AHW 14 [91])
Pinkas Altona

17th century
Translated by Debra Kaplan, Yeshiva University, USA

Pinkas Altona, CAHJP AHW 14 [91]
Yesterday on Sabbath day, the announcement which is written below was read aloud:
Hear this, holy community, that the judges, parnassim, and leaders have made a
notification: Because our community has made a mikveh according to the laws and faith
of our holy Torah, as is common throughout the diaspora of Israel, therefore we are
notifying that from today forward, no woman, whether from this community [literally a
head of household] or foreign, may go to the mikveh belonging to an individual, under
the penalty of four Reichstahler, half to our lord the king, and half to charity, with no
forgiveness. And the words of this present ban in our names, [says] that it [the
individual mikveh] has the prohibition of dipping, and her immersion is not an
immersion.1 And also, no individual may make himself a mikveh, even just for the
members of his own household, all the more so, for others. And for those and those2
that already had a mikveh in their homes before today, it is permitted for the members
of his family who reside in that same house; but for others, even children and relatives,
it is forbidden to use the mikveh of an individual, and a fine and punishment will be
extended. In accordance with this, warning has been given and the fines and disgraces
were heard, and all Israel will see and hear. .
Inscribed today, Sunday the twenty-eights of Adar [5]455[1685]. 3
Judah Jeve the son of his father the honorable Isaac of blessed memory Bacharach
Atschult, parnas ha-hodesh
Hayyim Klein
Meier, son to his father Efraim of blessed memory, Hesksher
Johanan son of our teacher the rabbi Joseph Moshes Aaron Luria of blessed memory
Nathan son to his father Aaron of blessed memory Neumark
Pinhas Seligman Narren
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Endnotes
1 Meaning that if a prohibited person should use the mikveh of an individual in violation
of the ban, her immersion will be considered invalid halakhically.
2 It is possible that the double reference refers to both homes in whןch mikvaot were
available.
3 Note that the Sabbath on which the announcement would have been made was
Shabbat Mevarkhim, when the new month would be blessed an announced. It is
possible that this date was chosen intentionally as more residents, perhaps even women,
would have been in attendance to hear such an important announcement.
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פנקס אלטונה
Pinkas Altona

17th century
Prepared by Debra Kaplan, Yeshiva University, USA

פנקס אלטונא
]CAHJP AHW 14 [91
אתמול ביום שבת קודש האט מן זה הכרוז הנכתב למטה אויז גרוהין
הערט צו הקהל הקודש דא לאזן האלוהי‘ פרנסים ומנהיגים מודיע זיין דעם נאך דש קהל ש"ן לאשן מכין איין מקוה כפי
דין ודת תורתינו הקדושה כנהוג בכל תפוצות ישראל אלא איז מן מודיע דש מהיו‘ והלאה זאל זיך קיין אשה דרוועגן הן
איין בעל בייתה אודר פרעמדיר זיך טובל זיין במקוה השייך ליחיד בקנס ארבע רט חצי לאדונינו המלך יר"ה וחצי
לצדקה בלי מחילה אונ‘ מן ווארט דיא יעצי חרמ 1בשם זיין דש זיא זיך האט כאיסור טובל גוועזן אונ‘ איר טבילה איז
קיין טבילה אונ´אך זול זיך קיין יחיד דרוועגן איין מקוה צו מכין אפילו לאנשי ביתו איז דש אסור ומכ"ש לאחרים
אונ‘זיא אונ‘ זיא יעצי זיא דא הבין איין מקוה בביתם עד היום הזה איז מותר לאנשי ביתו הדרים באותו כנל בית אביר
זונסטן אפילו לבניו ולקרוביו איז אסור המקוה של יחיד בקנס ובעונש וויא מן זא אויז גרופן האט היר נאך האט זיך איין
איזא צו ריכטן אונ‘ זיך ואר קנס וחרפות ווארט הרטן וכל ישראל ישמעו וייראו .נכתוב ביום א קח אדר תמ"ה
יהודא יווא בן לא"א כה‘רר יצחק ז"ל בכרך אטשולט
חיים קליין
מאיר הקשיר
יוחנן בן מוהרר יוספ משה אהרון לוריא זצ"ל
נתן בלא"א אהרן זצ"ל נוימרק
פנחס זעליקמן נאררן
Archive: CAHJP AHW 14

Endnotes
This form of the letter mem appears in the text, which is why I have used it here.
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